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ABSTRAKT
Në bazë të këtij punimi kuptova që qëllimi i Auditimit të Brendshëm është që të bëhet
sigurimi i auditimit të brendshëm për të rritur vlerën dhe për të përmirësuar menaxhimin e
organizatës.Një ndër rolet kryesore të Auditimit të Brendshëm është që të fokusohet në të
gjitha pikat e ndërrmarjës në mënyrë që të arrihen të gjitha objektivat në sistemet e
kontrolleve,qeverisjes dhe drejtimit të risqeve. Aspekti kryesor i planit të punës së auditimit
është analiza e risqeve, që do të thotë jo vetëm identifikimi i risqeve që ndesh biznesi, por
dhe marrja në konsideratë e kontrolleve që janë ngritur për t’i drejtuar ato. Si një veprimtari
e pavarur dhe e veqantë që siguron drejtuesit për veprimtarinë drejtuese, për përdorim
efektiv të fondeve dhe për përmirësimin e veprimtarisë së subjekteve të audituara është pra
Auditimi i Brendshëm.Për të shmangur gabimet e shumta brenda një organizate ose biznesi
na ndihmojnë kontrollet e shumta në evitimin e tyre dhe mos përsëritjen e shmangiës së
standardeve. Ku këto kontrolle kanë të bëjnë me procedurat, praktikat dhe strukturat e
kompanisë të cilat sigurojnë që të gjitha objektivat e kompanisë do të arrihen, në mënyrë që
gabimet eventuale do të parandalohen dhe të korigjohen.
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1. HYRJE
1.1 Përkufizimi i temës që hulumtohet

Ekzistojnë disa përkufizime mbi Auditimin e Brendshëm, por që të gjithë konvergojnë në të
njëjtin konkluzion se ai ndihmon kompaninë pjesë e të cilës është, në arritjen e objektivave
duke i mundësuar një vlerësim të pavarur kryesisht mbi drejtimin e riskut dhe sistemin e
kontrollit të brendshëm.
• Auditimi i Brendshëm është një njësi e pavarur, që siguron arritjen e objektivave dhe që
është krijuar të shtojë vlerë dhe të përmirësojë operacionet kompanisë. Ai ndihmon
kompaninë të përmbushë objektivat e saj,duke përdorur një model sistematik për vlerësimin
dhe përmirësimin e efektivitetit të drejtimit të riskut, kontrollit dhe proceseve qeverisëse.
•Auditimi i Brendshëm është një katalizator për të përmirësuar qeverisjen e kompanisë,
drejtimin e riskut dhe të kontrolleve, duke dhënë rekomandime brenda kompanisë bazuar
në analizat dhe vlerësimet e të dhënave dhe të proceseve të biznesit.
• Ekzaminimi, monitorimi dhe analiza e aktiviteteve të lidhura me operacionet e
kompanisë, përfshirë dhe strukturën e biznesit, sjelljën e punonjësve dhe sistemet e
informacionit. Auditimi i Brendshëm është krijuar për të rishikuar se çfarë kompania po
bën për identifikimin e kërcënimeve potenciale që ndikojnë në shëndetin financiar dhe
përfitueshmërinë e saj, si dhe të sugjerojë se si mund të reduktohet ky risk i shoqëruar me
këto kërcënime në mënyrë që të minimizohen kostot.
• Auditimi i Brendshëm është veprimtaria e pavarur që siguron drejtuesit dhe këshillon për
veprimtarinë drejtuese, për përdorimin efektiv të fondeve dhe përmirësimin e veprimtarisë
së subjekteve të audituara duke i ndihmuar ato në mënyrë sistematike dhe të programuar,
për përmirësimin e përdorimin efektiv të fondeve dhe për të vlerësuar riskun,
përformancën dhe sistemet e kontrollit (Moriah, 1996).
Auditmi i Brendshëm “klasik”, me fokus tek kontabiliteti dhe përformanca financiare, u
zgjerua gradualisht dhe përfshiu gjithnjë e më tepër aspekte operative të kompanisë dhe u
zhvillua në Auditimin e Brendshëm modern apo Auditimin Operacional. IIA (1978) e
përkufizoi Auditimin e Brendshëm si “funksion vlerësimi i pavarur, i vendosur ose krijuar
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brenda një kompanie për të shqyrtuar dhe vlerësuar aktivitetet e saj si shërbim ndaj
kompanisë”. Kjo deklaratë gjithpërfshirëse reflekton mos vënien e theksit në ditët e sotme
vetëm tek kontabiliteti dhe çështjet financiare, por dhe përfshirjen e të gjithë aktiviteteve të
kompanisë në fokusin e Auditimit të Brendshëm.

1.2 Qëllimet e hulumtimit

Qëllimet e hulumtimit të këtij punimi janë:
•

Identifikimi i diferencave mes Auditimit të Brendshëm dhe sistemit të Kontrollit të
Brendshëm

•

Identifikimi i risqeve që shoqërojnë Auditimin e Brendshëm

•

Përcaktimi i përgjegjësisë së Auditimit të Brendshëm përkundrejt mashtrimit

•

Analiza e përceptimit që kanë palët e audituara ndaj Auditimit të Brendshëm dhe
identifikimi i dobësive dhe pikave të forta të tij, në funksion të asaj çka në fakt
përbën vlerën që sjell Auditimi i Brendshëm në një kompani.

1.3 Metodologjia e hulumtimit

Sa i përket aspektit metodologjik gjatë studimit të kësaj teme do të bazohemi në disa
metoda të kërkimit dhe hulumtimit shkencor.Filozofia e punimit do të jetë kryesisht
interpretuese. Literatura vendase është e kufizuar sa i takon kërkimit shkencor mbi fushën e
Auditimit të Brendshëm. Përgjithësisht ajo ekzistuese lëvron Auditimin e Brendshëm
Publik apo auditimin në përgjithësi të kombinuar me kontabilitet.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Rëndësia e Auditimit të brendshëm

Auditimi i Brendshëm ka lindur si nevojë e drejtuesve për të patur një mjet vlerësimi, jo
vetëm të mjaftueshmërisë në punën e kryer për biznesin, por dhe për ndershmërinë e
punonjësve (Ramomoorti, 2003)
Rreth shekullit të 20-të, ngritja e një funksioni formal Auditimi të Brendshëm, të cilit
përgjegjësitë e mësipërme mund t’i delegoheshin, u pa si përgjigjia më logjike. Funksioni i
Auditimit të Brendshëm u bë përgjegjës për “mbledhjën dhe raportimin interpretativ të
fakteve të përzgjedhura të biznesit” duke i mundësuar drejtuesve të ruajnë gjurmët e
zhvillimeve domethënëse të biznesit,aktiviteteve dhe rezultateve nga transaksionet e
larmishme dhe voluminoze.Efekti grumbullues i kompleksitetit dhe volumit në rritje i
transaksioneve, largësia e pronarëve/drejtuesëve nga burimi i transaksioneve dhe nga
ndonjë cënim i palëve që raportojnë,ekspertiza teknike dhe kontabël për të rishqyrtuar
aktivitetet e biznesit në një mënyrë të kuptueshme, nevoja për një status organizativ që të
sigurojë pavarësi dhe objektivitet, si dhe disiplinë proceduriale për të qenë “syri dhe veshi”
i bordit, të gjitha këto kontribuan në krijimin e Auditimit të Brendshëm brenda kompanisë.
Duke qenë fillimisht si një funksion i fokusuar më së shumti në parandalimin e
mashtrimeve me pagat, me vjedhjen e vlerave monetare apo aktive të tjera, qëllimi i
Auditimit të Brendshëm u zgjerua në verifikimin e pothuaj të gjithë transaksioneve
financiare, e më vonë gradualisht u zhvendos nga “auditim për bordin drejtues” me theks në
“auditim të bordit drejtues.

2.2 Rëndësia e Auditimit

Ekzistojnë disa shpjegime se pse Auditimi i Brendshëm është i nevojshëm dhe mund të
përmirësojë efektivitetin e kompanisë:
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Të mësuarit. Të qenit i audituar mund t’u mësojë punonjësve se si ta bëjnë punën e tyre më
mirë. Audituesit e brendshëm analizojnë të dhëna dhe materiale të tjera, bëjnë pyetje dhe
kërkojnë sqarime, nga të cilat të audituarit mund të mësojnë.
Motivimi. Shumicës së njerëzve të qenit i testuar, i vlerësuar ose i monitoruar i duket i
pakëndshëm. Dëshira për të patur rezultate të larta dhe shmangia e shpjegimeve për mos
përputhjet, detyrat e papërfunduara, pasaktësirat, parregullsitë, pakujdesitë, sjelljet jo
të përshtatshme, motivojnë përpjekjet për të përmirësuar përformancën në pritje të
auditimit. Kjo mund të përfshijë një kombinim të motivimit pozitiv për të audituarit në
mënyrë që të ruajnë reputacionin e tyre të mirë dhe për t’u vlerësuar, si dhe motivimin për
të shmangur rrezikun e sanksioneve pas një raporti jo të favorshëm. Për të forcuar më tej
këtë motivim dhe për të korrur frytet e këtyre rezultateve pozitive, kjo është dhe arsyeja pse
të audituarit njoftohen paraprakisht kur mbërrin një auditim.
Parandalimi. Një arsye pse Auditimi i Brendshëm pranohet, është tendenca e disa
punonjësve për të reduktuar pakënaqësinë si rezultat i pabarazisë që rrjedh nga ideja
subjektive e të qenit më pak i paguar ata marrin disa nga aktivet e kompanisë, duke i
vjedhur ato. Fakti që po afrohet një auditim, padyshim që ndalon shumë njerëz të kryejnë
këtë akt, që në një moment tjetër do të kishte qenë mënyrë tunduese për të rivendosur
barazi për shumicën, rreziku se mos identifikohen ka të ngjarë të kërcënojë mirëqenien e
tyre më shumë sesa të duruarit të padrejtësisë.
Përmirësimi i procesit. Përtej metodës “polic-hajdut”, Auditimi i Brendshëm mund të rrisë
gjasat që detyrat të kryhen siç duhen. Synimet e mira dhe logjika e atyre që shpikën dhe
zhvilluan rregullat e kompanisë dhe procedurat, nuk vlejnë nëse ato nuk zbatohen. Një
objektiv madhor i Auditimit të Brendshëm është të zbulojë dhe të korrigjojë shmangiet nga
mënyrat e përcaktuara që përdoren për të arritur objektivat e kompanisë.Auditimet e
Brendshme mund të tregojnë gabime dhe pakujdesi që në fazat e para,përpara sesa dëmtimi
që shkaktojnë këto gabime, të rritet dhe të dalë jashtë kontrollit e të jetë i pa riparueshëm
(Watts, 2005).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Kontrolli i brendshëm kundrejtë Auditimit të Brendshëm
Ekziston një keqkuptim mbi konceptin “kontroll” dhe “Auditim i Brendshëm” dhe po
ashtu nuk është e qartë diferenca mes tyre, duke rritur dhe konfuzionin. Të dy janë
mekanzima plotësues që shërbejnë si mjete me të cilat Drejtimi i lartë merr informacion dhe
ruan ndikimin në atë çka ndodh në kompani.Për kontrollet e brendshme gjithashtu
ekzistojnë disa përkufizime.
• Kontrollet janë pjesë përbërëse e operacioneve të kompanisë dhe synojnë të tregojnë
gabimet apo shmangiet nga standardet, kështu që mund të rregullohen menjëherë, duke
evituar shmangie të mëtejshme.
• Kontrolli i brendshëm përfshin politikat, procedurat, praktikat dhe strukturat e kompanisë
të cilat sigurojnë që objektivat e biznesit të kompanisë do të arrihen dhe ngjarjet e
padëshiruara të riskut do të parandalohen ose identifikohen dhe korrigjohen.
• Mayo (1988) e përkufizon kontrollin e brendshëm si masa të marra nga një kompani me
qëllim që të mbrojë burimet e saj përkundrejt humbjeve e mashtrimeve, të sigurojë
saktësinë dhe besueshmërinë e kontabilitetit dhe të dhënave operative, të sigurojë
përputhshmërinë me politikat e kompanisë dhe të vlerësojë nivelin e rezultateve të të gjitha
njësive të kompanisë.
• Kontrolli i brendshëm është procesi i përcaktimit të politikave, i funksionimit,procedurave
dhe organizimit të punës, për të ndihmuar dhe siguruar drejtimin, që programet të arrijnë
rezultatet e synuara, duke përdorur burimet dhe aktivet, pronë publike, në përputhje me
qëllimet dhe objektivat, që ato të jenë të mbrojtura nga shpenzimet e pajustifikuara, nga keq
administrimet e abuzimet që për vendimarrjen, përftohen, raportohen, përdoren, e
administrohen të dhëna të besueshme dhe bashkëkohore.
• Sistemi i kontrollit të brendshëm përfshin: procesin e monitorimit dhe të vlerësimit të
vazhdueshëm të mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të politikave, të procedurave dhe
mekanizmave të kontrollit brenda një banke dhe të cilësisë së operacioneve të veprimtarisë
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së saj të kryera nga strukturat e administrimit,drejtimit dhe kontrollit të bankës, si dhe nga
personat që kryejnë funksionet e kontrollit të brendshëm (Izedonomi, 2000)

3.2 Kontrollet e brendshme

Kontrollet e brendshme kategorizohen në 3 grupe:
Parandaluese: Këto janë kontrollet që parashikojnë probleme potenciale përpara se të
ndodhin. Ato gjithashtu parandalojnë gabime. Shembuj të kontrolleve parandaluese janë
procedura të caktuara për autorizimin e transaksioneve, punësimin e personelit të
kualifikuar, etj.
Identifikuese: Këto kontrolle kryhen që të identifikojnë dhe raportojnë ndodhjen e ndonjë
gabimi apo veprimi keq dashës. Shembuj të kontrolleve identifikuese përfshijnë raportimin
periodik të shmangieve të gabimeve mbi nivelin e caktuar, etj.
Korrigjuese: Këto kontrolle minimizojnë ndikimin e kërcënimit, identifikojnë shkakun e
problemit dhe korrigjojnë gabimet që rrjedhin prej problemit. Gjithashtu ato korrigjojnë
probleme të zbuluara nga kontrollet identifikuese dhe ndryshojnë sisteme procesuese në
mënyrë që të minimizojnë ndodhjen e problemeve në të ardhmen. Shembull i kontrolleve
korrigjuese janë p.sh. planet e kontigjencës.(Olatunji, 2009)
Kontrolli i brendshëm nuk është vetëm një procedurë apo politikë që kryhet në një moment
të caktuar, por ai funksionon në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha nivelet e bankës. Një
sistem efektiv i kontrollit të brendshëm është një komponent kritik i drejtimit të bankës dhe
një themel i fortë për aktivitetet normale bankare. Një sistem i fortë kontrolli i brendshëm i
mundëson bankës të arrijë objektivat, përfitueshmërinë afatgjatë të synuar dhe të mbajë një
raportim financiar të besueshëm. Një sistem i tillë siguron që banka të veprojë në përputhje
me ligjet dhe rregulloret, si dhe politikat, rregullat dhe procedurat e brendshme, të ulë
riskun e humbjeve të papritura dhe të dëmtimit reputacional të bankës.Objektivat kryesore
të një procesi të kontrollit të brendshëm janë të kategorizuara si vijon:
1. Mjaftueshmëria dhe efektiviteti i aktiviteteve të kryera (objektivi i rezultateve).
Objektivi i performancës për kontrollet e brendshme i përket efektivitetit të bankës në
përdorimin e aktiveve të saj dhe burimeve të tjera, si dhe mbrojtjen e bankës nga humbjet.
6

Procesi i kontrollit të brendshëm kërkon të sigurojë që personeli në të gjithë kompaninë
punon me qëllim që të arrijë synimet me integritet dhe pa kosto shtesë, apo duke vënë
interesin e të tjerëve përpara interesit të bankës.
2.Besueshmëria dhe dhënia në kohë e informacionit financiar (objektivi i informimit).
Objektivi i informimit i referohet përpilimit në kohë të raporteve të besueshme dhe që janë
të nevojshme në procesin vendimmarrës. Gjithashtu ky objektiv kërkon që aksionerëve,
mbikëqyrësve, si dhe palëve të jashtme t’u raportohen pasqyra financiare apo çdo lloj
informacioni financiar i besueshëm.Termi “i besueshëm” sa i përket pasqyrave financiare
do të thotë që përpilimi dhe paraqitja e pasqyrave financiare është bërë drejt dhe i bazuar në
parimet dhe rregullat e përcaktuara të kontabilitetit.
3. Përputhshmëria me ligjet dhe rregullat në fuqi (objektivi i përputhshmërisë).
Objektivi i përputhshmërisë siguron që biznesi i bankës kryhet në përputhje me ligjet dhe
rregulloret në fuqi, kërkesat e autoriteteve mbikëqyrëse, politikave dhe procedurave të
bankës. Ky objektiv duhet të arrihet që të mbrohet reputacioni i bankës.Një element
themelor i një sistemi kontrolli të brendshëm është njohja nga të gjithë punonjësit e nevojës
për të kryer përgjegjësitë e tyre efektivisht dhe t’u komunikojë niveleve të përshtatshme të
drejtimit ndonjë problem në operacione, mospërputhje me kodin e sjelljes, ose dhunim
politikash apo veprimeve të kunderligjshme që vërehen. Kjo mund të arrihet më së miri kur
procedurat operacionale të shkruara janë në dispozicion të personelit.Qartësisht kontrolli i
brendshëm është një aktivitet i përditshëm dhe efektiviteti apo vlefshmëria e tij duhet të
monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Monitorimi i risqeve kryesore duhet të jetë pjesë e
aktiviteteve ditore të bankës si dhe e vlerësimeve periodike si nga linja e biznesit ashtu dhe
nga Auditimi i Brendshëm (Kristo, 2014).
Monitorimet e vazhdueshme kanë avantazhin që identifikojnë dhe korrigjojnë më shpejt
problematika në sistemin e kontrollit të brendshëm.Nga përkufizimi i kontrollit të
brendshëm derivojnë këto qëndrime:
• Kontrolli i brendshëm është një proces që nuk përfaqëson një entitet ose një
ngjarje, por një tërësi procedurash sipas të cilave aktivitetet e bankës duhen kryer,
çka domethënë që kontrolli i brendshëm duhet kuptuar si një proces jo si një
kontroll i kryer në terren nga inspektues.
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• Kontrolli i brendshëm e siguron Bordin Drejtues në një nivel të arsyeshëm, por pa
i dhënë siguri totale, kjo për arsye të kufizimeve “të brendshme”, të cilat i referohen
gabimeve në gjykime, gabimeve njerëzore të qëllimshme ose jo, ose dhe gabimeve
teknike, injorimit të kontrolleve, etj.
Një sistem kontrolli i përshtatshëm kontribuon në uljen e mundësive për gabime, dhe në
identifikimin dhe eleminimin e shpejtë të tyre. Pra një sistem kontrolli i brendshëm i
frytshëm do të thotë që banka të funksionojë në baza të sigurta.Bordi Drejtues është për
funksionimin dhe stabilitetin financiar të bankës. Sa i takon përmbushjes së detyrimeve
ndaj aksionerëve (interesin e të cilëve përfaqësojnë),depozituesve dhe kreditorëve, Bordi
është përgjegjës për ngritjen e një strategjie biznesi,planeve të përshtatshme dhe politikave
për funksionimin e bankës.
Sistemi i kontrollit të brendshëm është një reflektim i menjëhershëm i strukturës hierarkike
të bankës sipas linjës: Aksioner (Asambleja e Bankës) – Bordi Drejtues –Drejtimi i mesëm
– personeli. Në të kundërt të linjave të përgjegjësisë, linja e kontrollit fillon nga personeli, i
cili kryen kontrollin i pari, i ndjekur nga drejtimi i mesëm, aktiviteti i të cilit ndiqet nga
Drejtuesit Ekzekutiv, e më pas Bordi Drejtues monitoron nëse janë arritur objektivat e
vëna, dhe së fundmi aksionerët monitorojnë nëse Bordi Drejtues mbron interesat e tyre si
pronar.Bordi Drejtues duhet të shmangë politika dhe procedura, të cilat në mënyrë të pa
qëllimshme mund të nxisin punonjësit të kryejnë aktivitete të papërshtatshme, ose veprime
mashtrimi, të pandershme apo dhe jo etike. Shembuj të këtyre gjasave janë:presioni për
përmbushjen e objektivave aspak reale ose vendosje e afateve të pa arritshme për
përmbushjen e detyrave, pavarësisht cilësisë dhe efekteve që rrjedhin nga realizimi i këtyre
detyrave, shpërndarja jo proporcionale e detyrave duke shkaktuar konflikt interesi mungesa
e kontrollit dhe paefektshmëria e cila ndikon në fshehjen e mos ekzekutimit të detyrave siç
duhet si dhe ndëshkim jo domethënës për sjellje të papërshtatshme.Një sistem kontrolli i
frytshëm identifikon dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme risqet materiale që kanë një
ndikim negativ në përmbushjen e objektivave të bankës. Për nga aspekti i kontrollit të
brendshëm, vlerësimi i riskut ka të bëjë me identifikimin,matjen dhe analizën e të gjithë
risqeve me të cilat përballet banka. Risqet mund të ndodhin prej faktorëve të jashtëm ose të
brendshëm, risqe që mund të kontrollohen nga banka ose që nuk mund të jenë nën ndikimin
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e bankës. Procesi i vlerësimit të riskut merr parasysh faktorë të brendshëm (kompleksitetin
e bankës, ndryshimet organizative,transferimet e stafit, cilësinë e punonjësve, aksesin e
punonjësve tek fondet, Komitet Auditimi jo i frytshëm) dhe faktorë të jashtëm (ndryshimet
në kushtet ekonomike,industria, përparimet teknologjike, politikat monetare, rregulloret,
kurset e këmbimit,likuiditeti) që kanë ndikim negativ në përmbushjen e objektivave të vëna
nga banka. Ky proces ndryshon nga procesi i drejtimit të riskut, i cili është më tepër i
fokusuar në vlerësimin e strategjive të biznesit drejtuar tek reduktimi i riskut (Global,
2012).

3.3 Aktivitetet e Kontrollit

Një sistem kontrolli i frytshëm do të thotë që të krijohet një strukturë e përshtatshme
kontrolli që përcakton / përkufizon të gjitha aktivitetet e kontrollit për të gjitha nivelet e
biznesit, dhe që përfshijnë:
• Aktivitete kontrolli nga drejtuesit e lartë – të cilët kërkojnë rregullisht
informacione mbi mënyrën si operon banka dhe përmbushjen e objektivave, psh
gjendja financiare krahasuar me buxhetin, etj.
• Aktivitete kontrolli në nivel departamenti, njësie, aktiviteti dhe funksioni.
Drejtuesit në nivele departamentale kryejnë aktivitete kontrolli me baza ditore,
javore apo mujore me raporte standarte apo të kërkuara me kritere. Këto kontrolle
janë më të detajuara dhe më të shpeshta se ato të kërkuara nga Bordi Drejtues.
• Kontrolle fizike – këto kontrolle kryesisht fokusohen në kufizimin e aksesit mbi
mjete të trupëzuara, ashtu dhe mbi gjendjen e mjeteve monetare dhe sigurisë.Ndërsa
mbrojtja e mjeteve të patrupëzuara reduktohet në mbrojtjen e të dhënave
të tyre si psh duke kufizuar aksesin në të dhënat kontabël, përdorimi i passwordeve
nga stafi i autorizuar, etj.
• Pajtueshmëri me limitet e përcaktuara – vendosja e limiteve për përballjen ndaj
risqeve dhe kontrolli nëse këto limite janë respektuar.
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• Aprovimi dhe autorizimi – kërkesa për aprovim dhe autorizim lindi nga nevoja për
të siguruar që transaksionet janë ekzekutuar korrekt, apo për të dhënë një nivel
përgjegjësie.
• Verifikimi dhe rakordimi – verifikimi i transaksioneve, aktiviteteve dhe të gjitha
procedurave që rrjedhin nga aplikimi i modelit të drejtimit të risqeve, paraqet një
aktivitet kontrolli. Apo krahasimi mes një llogarie analitike dhe asaj sintetike janë
pjesë e kontrollit.
Aktivitetet e kontrollit duhet të dizenjohen në mënyrë të tillë që të mundësojnë një
përfshirje totale të të gjitha risqeve që identifikohen gjatë procesit të vlerësimit të riskut.
Ato konsistojnë në dy faza:
1) hartimi i politikave dhe procedurave; 2) rishikimi i pajtueshmërisë me politikat dhe
procedurat.Një sistem kontrolli i frytshëm kërkon një ndarje detyrash duke shmangur
konfliktin e interesit. Nëse lejohen të kryhen detyra që janë në konflikt interesi krijohet
mundësi për manipulim, duke patur fitim personal dhe duke fshehur humbje. Ndaj disa
detyra duhet të shpërndahen në disa punonjës në mënyrë që të shmanget risku i
manipulimit.Një kontroll i brendshëm i frytshëm do të thotë gjithashtu pasja e një
informacioni të plotë mbi funksionimin financiar dhe operacional të bankës, si dhe
rishikimin nëse banka funksionon në përputhje me kuadrin ligjor dhe standardet.
Informacioni duhet të jetë i vlefshëm, i saktë, në dispozicion dhe në kohë. Sistemi i
informacionit duhet të përfshijë të gjitha aktivitetet e bankës, si dhe sistemet që kanë dhe
përdorin të dhëna elektronike.Këto sisteme duhet të jenë të sigurta dhe të mbështetura nga
plane për vazhdimësinë e proceseve të biznesit. Vendimmarrja ndikohet nga informacioni i
pasaktë dhe i papërshtatshëm që mundësohen nga një sistem informacioni i dobët dhe i pa
kontrolluar.Mungesa e një sistemi të përshtatshëm kontrolli mbi sistemin e informacionit
mund t’i shkaktojë bankës humbje të të dhënave dhe programeve.Funksioni i Auditimit të
Brendshëm është një pjesë e rëndësishme e monitorimit të vazhdueshëm të sistemit të
kontrollit të brendshëm sepse paraqet një vlerësim të pavarur të mjaftueshmërisë dhe
përputhjes me politikat dhe procedurat. Është e domosdoshme që Auditimi i Brendshëm të
jetë i pavarur nga funksionimi i përditshëm i bankës dhe të ketë akses në të gjitha aktivitetet
e kryera nga banka përfshirë degët dhe filialet. Shpeshtësia dhe shtrirja e Auditimit të
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Brendshëm mbi testimin e kontrollit të brendshëm të bankës duhet të kryhet në përputhje
me natyrën, kompleksitetin dhe risqet e aktiviteteve të kompanisë (bankës).Funksioni i
Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur efektivitetin dhe
mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm, drejtimit të riskut dhe qeverisjes së sistemeve
dhe proceseve të krijuara nga njësitë e biznesit dhe funksioneve mbështetëse dhe të garantoj
këto sisteme dhe procese. Marrëdhënia mes një njësie biznesi në bankë, funksioneve
mbështetëse dhe funksionit të Auditimit të Brendshëm mund të shpjegohen me modelin tre
linjësh të mbrojtjes. Njësitë e biznesit janë linja e parë e mbrojtjes. Ato marrin riskun
brenda limiteve të lejuara të riskut të biznesit të tyre dhe janë përgjegjës për identifikimin,
vlerësimin dhe kontrollin e risqeve të biznesit të tyre. Linja e dytë e mbrojtjes përfshin
funksionet mbështetëse si Drejtimi i Riskut, Përputhshmëria, Departamenti Ligjor, Burimet
Njerëzore, Financa,Operacionet dhe Teknologjia. Secili nga këto funksione, në
bashkëpunim të ngushtë me njësitë e biznesit, sigurojnë që risqet në njësitë e biznesit janë
identifikuar dhe drejtuar siç duhet.Kontrollet që dështojnë në një linjë teorikisht duhet të
identifikohen nga linja tjetër e mbrojtjes. Sidoqoftë, përgjegjësia për kontrollet e brendshme
nuk transferohet nga një linjë në tjetrën (Komiteti i Bazelit, 1998).
Tabela 1. Linjat e Kontrollit në Bankë
Linjat e mbrojtjes

Shembujt

Linja e parë

Njësitë që përballen direkt me Bazuar në transaksione (në
klientin

Linja e dytë

Modelet

vazhdimësi)

Drejtimi i Riskut, Ligjori,
Përputhshmëria, Burimet

Bazuar në risk (në

Njerëzore, Financa, Operacionet & vazhdimësi dhe periodikisht)
Teknologjia
Linja e tretë

Auditimi i Brendshëm

Bazuar në risk (periodikisht)

Burimi: Komiteti Bazelit, 2012
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Sipas IIA, “Modeli trelinjësh i mbrojtjes” bën dallimin mes tre grupeve të përfshira në
drejtimin efektiv të riskut:
• Funksionet që i mbajnë dhe drejtojnë risqet
• Funksionet që mbikëqyrin risqet
• Funksionet që japin një siguri në mënyrë të pavarur
Si vija e parë e mbrojtjes, menaxherët operacional mbajnë dhe orientojnë risqet, si dhe janë
përgjegjës për zbatimin e masave korrigjuese për mangësi të proceseve dhe kontrolleve.
Menaxherët operacional janë përgjegjës për mbajtjen e një sistemi kontrolli efektiv dhe
për të ekzekutuar çdo ditë procedura të kontrollit dhe riskut (Institute of Internal Auditors,
2013).
Menaxherët identifikojnë, vlerësojnë,kontrollojnë dhe zvogëlojnë risqet, duke zbatuar
politikat dhe procedurat e brendshme dhe duke siguruar që aktivitetet që kryhen janë në
përputhje me qëllimet dhe objektivat e kompanisë. Sipas një strukture përgjegjësie kaskadë,
drejtuesit e mesëm dizenjojnë procedura të detajuara që shërbejnë si kontrolle dhe
mbikëqyrin ekzekutimin e këtyre procedurave nga punonjësit. Menaxherët operacional
shërbejnë si linja e parë e mbrojtjes sepse kontrollet janë dizanjuar në sisteme dhe procese
nën mbikëqyrjen e tyre. Duhet të ketë një kontroll mbikëqyrës që të sigurojë
përputhshmërinë dhe të evidentojë thyerjen e kontrolleve,procese të papërshtatshme apo
ngjarje të papritura.Zakonisht një linjë mbrojtje nuk është e mjaftueshme. Ndaj drejtimi i
lartë vendos disa funksione të përputhshmërisë apo të drejtimit të riskut, në mënyrë që të
ndihmojë dhe monitorojë kontrollet e linjës së parë të mbrojtjes.Këto funksione ndryshojnë
nga një kompani apo industri në tjetrën, gjithsesi funksionet tipike në linjën e dytë të
mbrojtjes përfshijnë:
• Drejtimin operacional që ka pronësinë dhe përgjegjësinë për identifikimin,
vlerësimin, kontrollin, zvogëlimin dhe raportimin e risqeve që hasen gjatë rrjedhës
së aktiviteteve bankare.
• Funksionin e drejtimit të riskut, i cili lehtëson dhe monitoron zbatimin e
praktikave efektive të drejtimit të riskut nga drejtimi operacional. Ai asiston
drejtuesit operacional në përkufizimin e ekspozimit të riskut, ndërsa funksioni i
përputhshmërisë monitoron riskun e mospërputhjes me ligjet, rregulloret dhe
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standardet. Këto funksione janë gjithashtu funksione kontrollesh të cilat sigurojnë
që politikat dhe procedurat në lidhje me marrjen e riskut janë forcuar. Funksione
të tjera monitorimi mund të përfshijnë dhe Departamentin e Burimeve Njerëzore
apo Departamentin Ligjor. Sipas Institutit të Audituesve të Brendshëm “Drejtimi i
Riskut të Kompanisë” është një proces i strukturuar dhe i vazhdueshëm brenda
kompanisë për të identifikuar, vlerësuar, përgjigjur dhe për të raportuar mundësitë
dhe kërcënimet që ndikojnë në arritjen e objektivave. Përgjegjësia e këtij procesi
është e Bordit Drejtues.Ndërsa Auditimi i Brendshëm siguron që risqet më kryesore
të biznesit drejtohen siç duhet dhe drejtimi i riskut dhe kuadri i kontrollit të
brendshëm operon në mënyrë efektive. Një funksion (apo komitet) i drejtimit të
riskut thjeshton dhe kqyr zbatimin e një drejtimi risku efektiv nga drejtuesit
operacional dhe ndihmon mbajtësit e riskut në përcaktimin e një ekspozimi risku
dhe raportimin e një informacioni që lidhet me riskun në krejt kompaninë.
• Funksionin e përputhshmërisë, i cili vëzhgon risqe specifike si mospajtueshmëria
me ligjet dhe rregulloret në fuqi.
• Një funksion që monitoron risqet financiare dhe çështje raportimi financiar.Çdo
një nga këto funksione ka një farë pavarësie nga linja e parë e mbrojtjes, por si
funksione drejtuese ato mund të ndërhyjnë direkt në modifikimin dhe zhvillimin e
sistemit të kontrollit të brendshëm dhe riskut.Përgjegjësitë e këtyre funksioneve
mund të variojnë, por kryesisht ato përfshijnë:
• Mundësimin e kuadrit të drejtimit të riskut
• Identifikimin e çështjeve të njohura apo emergjente
• Identifikimin e zhvendosjes së oreksit të riskut të kompanisë
• Asistimin e drejtuesve në zhvillimin e proceseve dhe kontrolleve për të drejtuar
risqe dhe problematika
• Trajnime mbi proceset e drejtimit të riskut
• Ndihmën dhe vëzhgimin e zbatimit efektiv të praktikave të drejtimit të riskut nga
drejtuesit operacional
• Vënien në dijeni të drejtuesve operacional për çështje emergjente dhe ndryshimin
e rregulloreve apo skenarëve të riskut
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• Vëzhgimin e mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të kontrollit të brendshëm,saktësisë
dhe tërësisë së raportimit, përputhshmërinë me ligjet dhe rregullat, dhe korrigjimin
në kohë të problemeve (IIA, 2013)
Auditimi i Brendshëm i jep sigurinë Drejtimit të lartë mbi efektivitetin e
qeverisjes,drejtimit të riskut dhe sistemit të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë dhe
mënyrën se si linja e parë dhe e dytë e mbrojtjes arrijnë objektivat e drejtimit dhe kontrollit
të riskut.
Kjo siguri që i raportohet Drejtimit të lartë zakonisht mbulon:
• Frytshmërinë dhe efektivitetin e operacioneve ruajtjen e aktiveve, besueshmërinë
dhe

integritetin

e

proceseve

raportuese;

përputhshmërinë

me

ligjet,

rregulloret,politikat, procedurat dhe kontratat.
• Të gjithë elementët e drejtimit të riskut dhe kuadrit të kontrollit të brendshëm, të
cilët përfshijnë: ambientin e kontrollit të brendshëm; të gjithë elementët e një kuadri
të drejtimit të riskut (si p.sh. identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut dhe përgjigjja)
informimi dhe komunikimi, si dhe vëzhgimi.
• Të gjithë entitetin, divizionet, njësitë operacionale dhe funksionet siç mund të jenë
Shitjet, Marketingu, Siguria, Prokurimet, Teknologjia e Informacionit, etj.
Një auditor pavarësisht cilën fushë auditon, duhet të ketë parasysh në vlerësimin e sistemit
të kontrollit të brendshëm, katër statuset e këtij kontrolli, si vijojnë:
• Një sistem i brendshëm kontrolli i përshtatshëm dhe efektiv
• Një sistem kontrolli i brendshëm më së shumti i përshtatshëm dhe efektiv, dhe që
nuk ka patur probleme madhore
• Një sistem i brendshëm kontrolli pjesërisht i përshtatshëm dhe i frytshëm, por që
ka patur probleme
• Një sistem i brendshëm kontrolli jo ekzistent ose jo funksional.
Për të kryer një vlerësim të tillë kontrolli audituesit duhet t’u japin përgjigje pyetjeve lidhur
me:
1. Drejtimin e përgjithshëm dhe kulturën e kontrollit
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2. Aktivitetin e kontrollit dhe ndarjes së detyrave
3. Informimin dhe komunikimin
4. Aktiviteteve monitoruese dhe korrigjimin e mangësive / gabimeve
5. Sistemeve, Organizimit, TI-së dhe ndryshimeve.
Një krahasim mes Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit të Brendshëm duke iu referuar
statusit brenda kompanisë, objektivave dhe aktivitetit, ilustrohet si vijon:

Tabela 2. Auditimi i Brendshëm përkundrejt Kontrollit të Brendshëm
Kriteri

Auditimi i Brendshëm

Kontrolli i brendshëm

Statusi

Është një funksion

Është një proces i vazhdueshëm

Objektivat

Të sigurojë që politikat dhe

Objektivat

procedurat respektohen në të

dhe

gjitha nivelet.

aktiviteteve).

e

performancës(frytshmëria

mjaftueshmërisë

të

gjitha

Të rishikojë politikat, proceset dhe Objektivat e informacionit(legjitimiteti,
mekanizmat në mënyrë të tillë që ato integriteti dhe furnizimi me informacionin
të

jenë

të

përshtatshme.

mjaftueshme

dhe e nevojshëm që kërkohet nga Drejtimi).
Objektivat

e

konformiteti(konform

rregulloreve

që

zbatohen,

apo

dhe

politikave dhe procedurave të brendshme).
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Aktiviteti

Siguron që politikat dhe procedurat

Aktivitetet e kontrollit

respektohen në të gjitha nivelet:

përfshijnë:

Rishikon politikat, proceset dhe

Kontrolle që synojnë të monitorojnë

mekanizmat

e

kontrollit

që aksesin e personelit në arkë;

ekzistojnë;

Analizimin e limiteve të detyrueshme për

Analizon cilësinë e të gjitha

ekspozimin ndaj riskut dhe ndjekjen e

kontrolleve që kryhen në kuadër të

zgjidhjes së situatave të cilat nuk janë në

frytshmërisë dhe mjaftueshmërisë së përputhje;
tyre;

Aprovimet dhe autorizimet në rastin e

Jep rekomandime për sistemin e

operacioneve që kryhen mbi shuma të

brendshëm të kontrollit;

caktuara;

Përdor

një

metodologji

për Inspektimin e parimit të katër syve,

identifikimin e riskut;

ndarjes

së

Kryen auditime të aktivitetit të

kryqëzuar, etj;

brendshëm dhe atij që kontraktohet Inspektimin
nga jashtë (outsourced).

funksioneve,kontrollit

e

transaksioneve

të

dhe

rakordimeve.
Burimi: Socol , 2011

16

4. METODOLOGJIA
4.1 Etapat e procesit të Auditimit të Brendshëm

Auditimi i Brendshëm është një proces që kalon disa etapa duke filluar me planifikimin
vjetor të auditimit deri në ndjekjen e detyrave të lëna gjatë auditimit.Auditimi i Brendshëm
nuk duhet të fokusohet në të gjithë universin e auditimit, por në aspektet më të rëndësishme
që ndihmojnë kompaninë të arrijë objektivat, duke ofruar siguri që sistemet e kontrolleve,
qeverisja dhe drejtimi i risqeve janë në nivelin e duhur.(Albania Institute of Auditors, 2013)
Aspekti kryesor i planit të punës së auditimit është analiza e risqeve, që do të thotë jo vetëm
identifikimi i risqeve që ndesh biznesi, por dhe marrja në konsideratë e kontrolleve që janë
ngritur për t’i drejtuar ato.Drejtuesi i Auditimit të Brendshëm është përgjegjës për
zhvillimin e një plani bazuar në risk, duke marrë parasysh kuadrin e drejtimit të riskut të
kompanisë, duke përfshirë nivelin e pranueshmërisë së riskut nga Drejtuesit për aktivitete të
ndryshme apo pjesë të kompanisë.Hartimi i planit vjetor të auditimit kalon nëpër disa hapa:
• Identifikohen objektivat e kompanisë plani i Auditimit të Brendshëm duhet të
jetë në të njëjtën linjë më drejtimin strategjik të kompanisë (bankës), në mënyrë që
auditimi të njohë qëllimet, objektivat dhe prioritetet e saj; Psh. strategjitë e bankës:
Kursim kostosh, rritje të ardhurash nga zgjerimi i kredi dhënies, etj;Merren parasysh
të gjitha ndryshimet në legjislacion apo faktorë të jashtëm –autoritetet mbikëqyrëse,
kushtet makroekonomike të vendit, si dhe pritshmëritë nga grupet e jashtme të
interesit
• Audituesit krijojnë një pamje të qartë dhe kuptojnë sistemet e kompanisë,
strukturën dhe operacionet e saj:
▪

Zbatimi i sistemeve të reja

▪

Zhvillimi i produkteve të reja

▪

Stafi (numri, lëvizjet)

▪

Integriteti i stafit

▪

Eksperienca dhe arsimimi i stafit

• Identifikojnë, vlerësojnë dhe rendisin risqet me të cilat kompania (banka) përballet
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• Përcaktohen objektivat e Auditimit të Brendshëm
• Merren parasysh ndryshimet në strukturë – përcaktohen entitetet që do të
auditohen. Psh: Auditimi i Brendshëm auditon jo vetëm bankën, pjesë e strukturës
organizative e së cilës është, por dhe një kompani lizingu apo pensionesh,
investimesh të cilat janë pjesë e të njëjtit grup financiar. Për këtë midis kompanive
dhe divizionit të auditimit të bankës ekzistojnë marrëveshje respektive për një
shërbim të kontraktuar auditimi
• Merren në konsideratë shqetesimet dhe pritshmëritë e Drejtuesve të lartë
• Identifikohen fushat e auditimit sipas produkteve, funksioneve dhe sistemeve
kryesore. P.sh Auditimi duhet të mbulojë të gjitha njësitë e bankës. Sipas rregullores
së Bankës së Shqipërisë mbi Auditimin e Brendshëm çdo fushë auditimi duhet
audituar së paku një herë në dy vjet. Një auditim mund të përfshijë më tepër se një
fushë auditimi, si p.sh kur një proces prek disa njësi organizative të bankës. Ndërsa
degët e rrjetit të bankës (si njësi organizative të bankës dhe ato)ndahen në fusha
auditimi në varësi të përmasave të degës, operacioneve, etj.
• Përcaktohen kriteret e riskut dhe peshat specifike. Mund të përdoren disa kritere.
Dy prej të cilëve janë të domosdoshëm siç janë koha kur është kryer auditimi i
fundit dhe rezultatet e auditimit të fundit. Një kriter tjetër i rëndësishëm është
frytshmëria e sistemit të kontrollit të brendshëm.
Sistemi i kontrolleve të brendshme:
▪

Kontrolli dhe monitorimi nga drejtuesit

▪

Ndarja e detyrave (parimi 4 syve)

Të tjerë faktorë që mund të merren paraysh janë:
▪

Ankesa të furnitorëve që kanë marrë pjesë në tendera, etj

▪

Raporte investigimesh, sistemimesh

Për rrjetin e degëve, mund përdoren dhe kritere sasiore si:
▪

Ecuria e degës, arritja e objektivave

▪

Totali i aktiveve & pasiveve (llogari, depozita)

▪

Numri i klientëve

▪

Ankesa të klientëve
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▪

Raporte investigimesh, sistemimesh për transaksione të kryera në degë

• Si hap i fundit është përcaktimi i planit përfundimtar bazuar në renditjen e fushave
të auditimit sipas riskut, por duke marrë parasysh kapacitetin (dmth numrin e
punonjësve në dispozicion), eksperiencën e audituesve, auditimeve specifike që
mund të kërkohen gjatë vitit dhe që janë të pa planifikuara, si dhe proceset e
ndjekjes së detyrave të lëna (Follow Up-it), etj (Bello, 2014).

4.2 Ekzekutimi i Auditimit

Përgjithësisht për auditimet e planifikuara tek të audituarit dërgohet një program auditimi
ku prezantohet në mënyrë konçize dhe informuese fokusi i grupit të auditimit.Për fushën,
procesin apo degën që do auditohet audituesit kanë kryer fazën e përgatitjes e cila i shërben
për të pasur një njohje të asaj çka do auditohet duke marrë parasysh: strukturën
organizative, stafin dhe eksperiencën e tij, procedurat operacionale të fushës,problematikat
që mund të kenë rezultuar, sistemet apo aplikacionet me të cilat punohet, si dhe prodhohen
raporte specifike për monitorimin e aktivitetit.Në fazën në terren (në fushën e auditimit)
audituesit kontrollojnë nga afër si funksionon dhe a funksionon sistemi i kontrollit, a janë
procedurat operacionale të përshtatshme dhe zbatohen nga stafi, a kanë proceset ndonjë
problematikë. Intervistimet me të audituarit janë themelore në të kuptuarit qartë të fushës që
auditohet dhe po ashtu dhe dokumentacioni respektiv që mbështet çdo transaksion.Faza e
analizës / investigimit të një auditimi përfundon me ditën e fundit të auditimit në terren. Të
gjitha materialet dhe dokumentat të cilat nuk i janë dorëzuar grupit të auditimit deri në atë
ditë konsiderohen si të padisponueshme. Vendimi për të pranuar ose jo dokumenta dhe
materiale pas kësaj dite qëndron në gjykimin e grupit të auditimit. Gjithsesi kjo
konsiderohet mangësi (IIA, 2010).
4.3 Metodat e përzgjedhjes së kampionit për t’u audituar

Auditimi i Brendshëm ka të drejtën të inspektojë çdo lloj dokumenti sa i përket
operacioneve, përfshirë dhe raportime të detyrueshme për qëllime taksimi, raportet e
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audituesve të jashtëm, raportet e autoriteteve mbikëqyrëse, etj. Gjithashtu mund të
kontrollojë çdo aktiv ose objekt të çfarëdo lloji si p.sh kasaforta, sirtare, etj. Kjo nënkupton
dhe një akses tek të gjitha të dhënat elektronike kudo qofshin të ruajtura ato.Plani i punës së
auditimit duhet të përcaktojë objektivat e testimit dhe sa verifikime do të kryejë. Një
auditues duhet të vendosë nësë do zbatojë metoda përzgjedhëse statistikore ose jo.
Përgjithësisht përdoren metoda jostatistikore për popullsi të vogël ku kontrollet e
brendshme janë efektive dhe nuk është shumë e përshtatshme nga pikëpamja e kostove të
përdoren metoda statistikore. Metodat statistikore përdoren kur duhet një shkallë
besueshmërie dhe preçizioni në mënyrë që karakteristikat e kampionit të jenë domethënëse
për krejt popullsinë.Të përzgjidhet kampioni në mënyrë statistikore do të thotë të dilet në
një konkluzion përnjë “popullatë” duke u nisur vetëm nga një pjesë e vogël e saj. Por sa
përfaqësuese është ky kampion i përzgjedhur? Gjithmonë egziston mundësia që kampioni
të mos përfaqësojë popullatën dhe për këtë arsye duhet koncepti i “Konfidencës”. Psh një
nivel konfidence 95% do të thotë se ekziston risku që 5 raste nga 100 të përgjedhura mund
të mos jenë përfaqësuese dhe mund të shpien në konkluzion të gabuar. Në formula
statistikore përqindja e nivelit të konfidencës konvertohet në një numër (Z – faktor). Një
koncept tjetër sa i takon përzgjedhjes së kampionit është dhe “preçizioni” pra intervali ku
karakteristikat reale të popullsisë duhet të bien brenda një niveli konfidence. Preçizioni që
do të zgjidhet është diferenca mes “gabimit maksimal të tolerueshëm” që audituesi
përcakton dhe “gabimit të pritshëm” që rrjedh nga eksperienca apo nga testime paraprake.
Kampioni që duhet të përzgjidhet me një nivel të caktuar konfidence (K) dhe preçizion (P)
do llogaritej = K2 * gabimin e mundshëm * (1 – gabimin e mundshëm) / P2Nëse
krahasojmë përzgjedhjen statistikore apo logjike nuk mund të themi nëse njëra metodë
është më e mirë se tjetra, megjithatë nëpërmjet metodës statistikore është e mundur të matet
niveli i konfidencës që karakteristikat e një popullate të konçidojnë me kampionin e
përzgjedhur me një interval të caktuar preçizioni.Nuk ka rregulla të prera për përzgjedhjen
e kampionit, për më tepër varet dhe nga fusha që auditohet. (Internal Audit Basics 2014)

4.4 Finalizimi i Auditimit-Hartimi dhe Rakordimi i Projektit (Draft) Raportit
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Audituesit e brendshëm nxjerrin një raport në përfundim të çdo auditimi ku përmbledhin
gjetjet e tyre, detyrat dhe përgjigjet apo planet e masave që duhet të ndërmerren. Sipas një
skeme pune të auditimit, bordi drejtues merr vetëm raportin final të auditimit pasi projekt
(draft) raporti është rakorduar me palët e audituara.Raportet e auditimit i tregojnë Bordit
nëse një departament, divizion ose aktivitet është në përputhje me politikat, procedurat, si
dhe ligjet apo rregullat e aplikueshme, nëse proceset dhe kontrollet e brendshme janë
efektive, dhe cilat janë masat korrigjuese që një kompani(bankë) duhet të marrë. Audituesit
duhet duhet t’i komunikojnë gjetjet dhe detyrat palëve.Struktura e përgjithshme e një
raporti auditimi duhet të përmbajë:
1. Qëllimin dhe objektivat e auditimit, si dhe disa të dhëna të përgjithshme
• Një listë shpërndarjeje (kujt i drejtohen çështjet e auditimit)
• Informacione të përgjithshme (periudha e auditimit, grupi i auditimit, etj)
• Qëllimi dhe objektivat e auditimit
• Lista e punonjësve të intervistuar
• Hyrje e përgjithshme / përshkrim i entitetit të audituar
• Struktura organizative (duke përfshirë pozicionin e njësisë së audituar brenda
bankës, numrin e punonjësve në çdo departament)
• Referime për dokumentacionin që mbështet gjetjet gjatë auditimit
2. Nëndarjet sipas aktivitetit të audituar, përzgjedhja e kampionit (dokumentacioni apo të
dhënat e audituara), problemet e përgjithshme që kanë dalë prej kësaj përzgjedhje, masat që
duhen marrë, si dhe anekset me detaje që mund të shoqërojnë gjetjet e identifikuara.
3. Gjetjet duhen përmendur duke i renditur nga ajo që ka prioritetin më të lartë. Çdo gjetje e
auditimit brenda në raport duhet të përmbajë 5 elementë, të cilat në anglisht konsiderohen si
“ 5 C-të”:
• Kushtet (Condition): Cili është problemi i identifikuar?
• Kriteret (Criteria): Cili është standarti që nuk është respektuar? Standardi mund të
jetë p.sh një politikë e kompanisë.
• Shkaku (Cause): Pse ndodhi problemi?
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• Pasoja (Consequence): Cili është risku / pasoja negative (ose alternativa e
munguar)?
• Masat korrigjuese (Corrective actions): Çfarë duhet Drejtuesit të bëjnë në lidhje
me këtë gjetje? Çfarë është rënë dakord të kryhet dhe kur?
4. Nëse do të jetë pjesë e auditimit dhe procesi i ndjekjes së detyrave të mëparshme(Follow
up) lënë nga auditimi, një përmbledhje e përmbushjes (dmth zbatimit ose mbylljes) së
çështjeve të identifikuara në raportet e mëparshme, duhet të paraqitet në raport.Të gjitha
raportet e auditimit duhet të jenë në të njëjtën linjë me standardet e vendosura nga Instituti
Ndërkombëtar i Audituesve te Brendshëm. Raportet duhet të jenë objektive,të qarta,
konçize, konstruktive dhe në kohë, çka do të thotë:
▪

Objektive - të faktuara, të paanshme, pa shtrembërime dhe paragjykime

▪

Të qarta - lehtësisht të kuptueshme dhe logjike

▪

Konçize - të shmangin detajet e pa nevojshme

▪

Konstruktive - të ndihmojnë të audituarin dhe kompaninë dhe t’a adresojnë atë
drejt përmirësimeve

▪

Në kohë – raportet duhet të nxirren pa u vonuar, në mënyrë që të merren
veprime të menjëhershme dhe efektive

Masat dhe konstatimet në raport klasifikohen në varësi të rëndësisë së tyre dhe emergjencës
në marrjen e veprimeve korrigjuese :
“Të menjëhershme” në rast se:
• Një çështje apo risk urgjent, kërkon një zgjidhje të menjëhershme
• Ka mos përputhje me kërkesat ligjore me pasojë materiale
• Ka keq funksionim ose mangësi në sistemin e brendshëm të kontrollit me pasoja
materiale
• Ka çështje të tjera të konsideruara serioze nga audituesit
“Që duhen përmbushur brenda një afati të caktuar”:
• Çështje të rëndësishme të cilat kanë nevojë për zgjidhje por nuk janë aq
kërcënuese sa të mësipërmet.
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Në një raport auditimi mund të paraqiten dhe rekomandime apo komente të cilat janë
specifike dhe ndryshojnë nga dy kategoritë e përmendura, pasi:
• Rekomandimi është një sugjerim nga auditimi, por nuk mund të konsiderohet si
një detyrim. i audituari vendos nëse duhet ose jo ta zbatojë këtë rekomandim.
• Komenti është:
1) Një risk potencial zgjidhja e të cilit aktualisht nuk është e mundur, por risku apo
ekspozimi ndaj këtij risku duhet të nënvizohet
2) Një gabim i identifikuar ku zgjidhja nuk është më e vlefshme për t’u sugjeruar (pasi
mund të jetë zgjidhur).Një version paraprak i projekt raportit i dërgohet të audituarve, të
cilët duhet të kthejnë komente në formë të shkruar. Si parim i përgjithshëm një raport
auditimi përmban vetëm gjykimin e audituesve. Në rast se do të ketë konflikt opinionesh,
pasi gjatë periudhës së rakordimit me palët e audituara mund të ketë komente kontradiktore,
ato duhet të përfshihen në raport. Autoriteti për të marrë një vendim final në konflikte të
tilla mbetet tek Bordi Drejtues. Kjo metodë siguron që opinioni i audituesve të jetë
qartësisht i dallueshëm nga opinioni i të audituarve dhe të sigurojë që raporti mos keq
interpretohet.Një raport i përfunduar duhet të vihet në vëmendje të Bordit të Drejtorëve dhe
të trajtohet në mbledhjen e bordit.Raportet e auditimit (qoftë kopje të nënshkruara, qoftë ato
në formë elektronike) duhet të arkivohen sipas procedurave në fuqi të arkivimit (Gray,
2005).

4.5 Dokumentat Mbështetëse të një Procesi Auditimit
Të gjitha gjetjet bazohen në “evidencat e auditimit”, të cilat mund të jenë në formën e:
• Kopjeve të dokumentave të audituara
• Printimeve nga sistemet informatike ose raporte
• Proces verbaleve të takimeve, intervistave me stafin, etj
Dokumentat mbështetëse duhet të japin një informacion të mjaftueshëm që auditimi është
kryer në mënyrën e duhur.Informacioni që duhet të mundësohet nga dokumentacioni
mbështetës i gjetjeve të auditimit duhet të jetë i mjaftueshëm, kompetent, përkatësor dhe i
duhuri për të mundësuar një bazë reale për gjetjet dhe sugjerimet e auditimit.
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Informacion i mjaftueshëm do të thotë që është i faktueshëm, i përshtatshëm, bindës, të cilit
po t’i referohej një person tjetër do të arrinte në të njëjtin konkluzion që ka mbërritur dhe
audituesi.
Informacion kompetent është i besueshëm dhe i arritshëm nëpërmjet përdorimit të
teknikave audituese.
Informacion përkatësor mbështet gjetjet e auditimit dhe masat e propozuara prej tij në
pajtueshmëri me objektivat e auditimit.
Informacion i nevojshëm do të thotë që ndihmon kompaninë për të arritur objektivat.
Dokumenta të cilat mbështesin gjetjet gjatë auditimit ose ndonjë informacion tjetër të marrë
gjatë auditimit nuk i vihen në dispozicion Bordit. Megjithatë ky rregull nuk aplikohet nëse
kanoset ndonjë risk i pashmangshëm. (Menson, 2005)

4.6 Risku që shoqëron Procesin e Auditimit

Risku sikundër, në çdo proces shoqëron dhe procesin e Auditimit (të jashtëm dhe të
brendshëm). Në mënyrë që të krijohet një ide e qartë në vijim do trajtohet risku me të cilin
përballet një biznes si risk më i shtrirë e më pas si lidhet ky risk me Auditimin e Jashtëm
për t’u fokusuar më pas në Auditimin e Brendshëm.

4.7 Risku i Biznesit dhe Auditimit (të jashtëm dhe brendshëm)

Risku i Biznesit është i pranishëm dhe atëherë kur audituesit janë krejtësisht në përputhje
me standardet e auditimit dhe kanë dhënë gjykimin e duhur. Sipas SA315 risku i biznesit
identifikohet si risku që rrjedh prej kushteve, ngjarjeve, rrethanave, veprimeve dhe mos
veprimeve që mund të ndikojnë negativisht në aftësinë e një kompanie për të arritur
objektivat dhe ekzekutuar strategjitë e saj, ose nga vendosja e objektivave dhe strategjive të
papërshtatshme apo më thjesht kur një kompani dështon të arrijë objektivat e saj. Ndërsa
Risku i Auditimit ka të bëjë me pranueshmërinë që ka audituesi për nivelin e pasigurisë
gjatë kryerjes së funksionit të auditimit: pasiguri për kompetencat mbi evidencat, mbi
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efektivitetin e strukturës së kontrollit të brendshëm, gjithashtu dhe nëse pasqyrat financiare
kanë shprehur realitetin (kjo e fundit specifike për Auditimin e Jashtëm).Audituesit duhet:
• Të kenë një njohuri të kontabilitetit dhe sistemit të kontrollit të brendshëm të
mjaftueshëm që të planifikojnë auditimin; si dhe
• Të përdorin gjykimin profesional për të vlerësuar komponentët e riskut të
auditimit dhe të kenë procedura që të ulin këtë risk në nivele të pranueshme.
Risku i Auditimit të Jashtëm i adresohet riskut që shoqëron opinione të pa kualifikuara të
auditimit mbi pasqyrat financiare të klientit të cilat përmbajnë gabime materiale ose kur
audituesi mund të japë një gjykim të papërshtatshëm të pasqyrave financiare. Risku i
auditimit është një funksion i gabimeve materiale dhe riskut të identifikimit
(Sennetti,1990).Audituesit e jashtëm janë kritikuar në vitet e fundit si rrjedhojë e
skandaleve financiare në klientë të cilat ata kanë audituar. Janë kritikuar sepse nuk kanë
bërë mjaftueshëm në rastet kur drejtuesit kanë përdorur standarde kontabiliteti në mënyrë
që të drejtojnë në një risk biznesi më të lartë. Po kështu nuk kanë sjellë në vëmendje të
investitorëve mundësinë që disa aktivitete biznesi mund të rezultojnë në kthime më të ulta
se ato të pritura, si rrjedhojë e rënies në tregun ekonomik. Përhapja e modelit të riskut të
auditimit pas mesit të viteve 1980, ndikoi në praktikat e auditimit duke u mundësuar
audituesve një model të cilit t’i referoheshin për të zvogëluar riskun e tejkalimit apo
injorimit të riskut të pranishëm në një kompani dhe në operacionet e saj.(Gray & Menson,
2005)
Auditimi duhet të jetë i dizenjuar që të kufizojë riskun e auditimit në një nivel të
ulët.Modeli i Riskut të Auditimit zvogëlon riskun e audituesve që të arrijnë në konkluzionin
e gabuar që asnjë gabim material nuk ekziston në tre komponentët kryesorë:
Risku i brendshëm – efekti (ndikimi) mbi gjendjen (balancën) e një llogarie apo klase
transaksionesh nga gabime të cilat mund të jenë materiale, por edhe pse procedurat
përkatëse ekzistojnë, nuk mund të parandalohet. Në këtë kategori risku përfshihet:
• Integriteti i drejtuesve
• Njohuritë dhe eksperienca e drejtuesve, dhe ndryshimet në personel, psh. punonjës
pa eksperiencë mund të përpilojnë pasqyrat financiare
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• Presion i pazakontë tek drejtuesit, si p.sh afate të shkurtra raportimi, pritshmëri
nga tregu të cilat bëhen predispozitë për të ndikuar në pasqyrat financiare
• Natyra e biznesit, kompleksiteti i strukturës së kapitalit, shpërndarja gjeografike
• Faktorë të cilët ndikojnë në industrinë ku operon kompania
Faktorët e mësipërm ndikojnë në nivelin e riskut të brendshëm. Domosdosmërisht
audituesit duhet t’i kushtojnë rëndësi këtyre faktorëve.
Risku i kontrollit - Risku që një gabim mund të ndodhë në një gjendje (balancë) llogarie ose
klasë transaksionesh dhe që mund të jetë material, por që nuk mund të parandalohet ose
identifikohet në kohë nga sistemi i brendshëm i kontrollit. Është e qartë se duke mos testuar
100% të transaksioneve apo balancave, audituesi pranon një risk të caktuar.
Sipas SAS[8] 300.4 audituesit, pasi kanë marrë njohjen e duhur me sistemin e kontabilitetit
dhe kontrollit, duhet të mbështeten në vlerësimin e tyre për riskun e kontrollit, dhe duhet të
kryejnë një vlerësim paraprak të riskut të kontrollit, si dhe duhet të planifikojnë testime për
të mbështetur sigurinë e tyre(Annales, 2011)
Në vijimësi sipas SAS 300.6,pasi kanë kryer këto teste, audituesit duhet të vlerësojnë nëse
mund të mbështeten tek kontrollet paraprake të riskut të kontrollit.
Risku i identifikimit – risku që procedura e auditimit e drejton nje auditues në konkluzionin
që një gabim i cili mund të jetë material nuk ekziston, ndërkohë që ai ekziston.Modeli i
auditimit të riskut ndihmon në përzgjedhjen e masës së testimit të nevojshëm në mënyrë që
një auditim të jetë efektiv. Sepse testimi i detajuar kushton (pra shoqërohet me kosto),
frytshmëria e auditimit mund të rritet duke bërë testime të tilla vetëm në masën e duhur që
një auditim të jetë efektiv.Disa studime theksojnë se masa e përzgjedhjes shërben
mjaftueshëm në mënyrë që të krijohet një gjykim mbi riskun. Megjithatë Porter (2000) ka
nënvizuar se masa e përzgjedhjes për një auditim është efektive vetëm kur ka një risk të ulët
ose kur gabimet tipike ka të ngjarë të jenë prezente. Ndërsa në situata kur ka mundësi për
gabime me risk të lartë në raportet financiare, përzgjedhja statistikore do të rezultojë në një
shans të ulët të identifikimit të gabimeve me risk të lartë.Duhet përmendur se Auditimi i
Jashtëm shoqërohet dhe me riskun e angazhimit dhe atë të pavarësisë që lidhen ngushtësisht
me njëri – tjetrin.
Risku i angazhimit - Kur angazhimi i audituesve të jashtëm është afatgjatë, audituesit janë
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në dijeni të të gjithë faktorëve të riskut që mund të ndikojnë në riskun e auditimit, dhe janë
në gjendje të modifikojnë procedurat e tyre të auditimit në mënyrë që të zvogëlojnë këtë
risk. Në rastin e një angazhimi të ri, audituesit nuk kanë shumë njohuri të thella. Kjo
mungesë njohurish, sidomos mbi riskun e brendshëm të kompanisë që do të auditohet, ka të
ngjarë të rrisë riskun sidomos në ato raste kur audituesit nuk janë të ndërgjegjshëm mbi
mangësitë e Drejtimit të kompanisë dhe të presionit jo të zakonshëm që ushtrohet po nga
Drejtuesit.
Risku i pavarësisë - Ky është risku që dhe pse procedurat e auditimit kanë evidentuar
problematika apo keqraportime si rrjedhojë e të cilave pasqyrat financiare nuk japin një
pamje të vërtetë dhe të drejtë, audituesi mund të dështojë të raportojë këtë fakt, si rrjedhojë
e mungesës së pavarësisë. Ky risk lidhet ngushtë me riskun e angazhimit sepse presioni i
riskut të angazhimit mund t’u shkaktojë audituesve të jenë më pak ngulmues në mbledhjen
dhe vlerësimin e evidencave. Risku i pavarësisë është një risk që shoqëron dhe Auditimin e
Brendshëm sidomos në ato raste kur Departamenti i Auditimit të Brendshëm është në varësi
direkte të njërit prej drejtuesve ekzekutivë dhe për më tepër kur departamente që auditohen
prej tij, përcaktojnë pagën dhe shpërblimet e audituesve të brendshëm.Përmbledhtazi në
figurën 1 paraqitet risku i biznesit dhe risku i auditimit. Siç vërehet risku i auditimit është i
njëjtë për të dy llojet e auditimeve (të jashtëm dhe të brendshëm), përjashtuar riskun e
angazhimit, i cili i referohet vetëm Auditimit të Jashtëm (Kutum, 2010).
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Figura 1. Risku i Biznesit dhe Auditimit
Burimi: Porter, 2003
Figura e mësipërme tregon se midis përpjekjeve për përcaktimin e riskut të biznesit është
kërcënimi i riskut të auditimit për të mos gjetur gabime materiale brenda pasqyrave
financiare.
Qëllimi është të reduktohet risku i auditimit në një nivel të pranueshëm duke përcaktuar
riskun e biznesit që shoqëron kompaninë dhe operacionet e saj. Aftësia për të gjetur risqet e
biznesit që janë prezent është pjesa e objektivave të gjera gjatë kryerjes së një auditimi, si
p.sh. të identifikohet një mashtrim dhe shprehja e shqetësimit për atë çka mashtrimi
paraqet, e gjithashtu duke këshilluar kompaninë për tipet e informacionit që duhet të
përfshihen në raporte.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Gjatë punës për përgaditjen e këtij punimi të diplomës, konkretisht nga materiali praktik
dhe shkencor i përdorur kam arritur në disa konstatime dhe rekomandime, të cilat i kam
cekur në vijim.

5.1 Konkluzione

Përfundimet do të kategorizohen në dy grupe, bazuar në të dhënat e përdorura.
➢ Sipas rishikimit të literaturës dhe standardeve
1. Auditimi i Brendshëm është një funksion i domosdoshëm për çdo bankë për t’i dhënë një
siguri të arsyeshme Komitetit të Auditimit dhe Bordit Drejtues mbi mirë funksionimin e
sistemit të kontrollit të brendshëm, mjaftueshmërisë në punën e kryer për biznesin, drejtimit
të riskut brenda bankës dhe qeverisjes së bankës.
2. Auditimi i Brendshëm vlerëson mjaftueshmërinë e kapitalit të bankës dhe mbulimin e
risqeve kryesore të saj (të kredisë, tregut dhe operacional), duke ndikuar në shëndetin
financiar të bankës dhe stabilitetit të sistemit financiar në tërësi.
3. Funksioni i Auditimit të Brendshëm luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e
përputhshmërisë së aktiviteteve të bankës me ligjet dhe rregulloret e vendosura nga
autoritetet shtetërore duke siguruar që mos të ketë shmangienga kuadri ligjor dhe duke
eleminuar penalizime që do dëmtonin reputacionin e bankës.
4. Ekziston një diferencë e qartë mes Auditimit të Brendshëm dhe Kontrollit të Brendshëm,
pavarësisht se të dy konceptet shpesh nga palë të tjera brenda bankës apo jashtë saj,
përzihen ose shkrihen në një të vetëm duke i atribuar Auditimit të Brendshëm dhe
përgjegjësi që nuk i takojnë. Kontrolli i brendshëm përfshin politikat, procedurat, praktikat
dhe strukturat të cilat sigurojnë që objektivat e biznesit do të arrihen dhe ngjarjet e pa
dëshiruara të riskut do të parandalohen ose identifikohen dhe korrigjohen, ndërsa funksioni
i Auditimit të Brendshëm duhet të vlerësojë në mënyrë të pavarur efikasitetin dhe
mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe proceseve të krijuara nga njësitë e biznesit,
si dhe të funksioneve mbështetëse duke garantuar këto sisteme dhe procese.
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5. Auditimi i Brendshëm dhe ai i Jashtëm janë dy aktivitete të ndryshme, nuk dublojnë njëri
– tjetrin. Auditimi i Jashtëm është ndërtuar për t’u dhënë siguri Aksionerëve dhe Publikut të
gjerë. Ai është kryesisht i fokusuar në pasqyrat financiare, në vërtetësinë e informacionit
dhe situatën reale financiare, ndërsa Auditimi i Brendshëm ka një fokus gjithë përfshirës
brenda bankës.
6. Të gjitha standardet ndërkombëtare mbi Auditimin e Jashtëm dhe të Brendshëm
theksojnë se audituesit duhet të kenë njohuri të mjaftueshme që të vlerësojnë riskun e
mashtrimit dhe mënyrën se si ai drejtohet, por nuk pritet qetë kenë ekspertizën e dikujt
përgjegjësia parësore e të cilit është identifikimi dhe investigimi i mashtrimit.
7. Procesi i auditimit shoqërohet nga një risk i pashmangshëm që njihet si risku i
auditimit, çka mund të bëjë që procesi i Auditimit të Brendshëm dhe të dështojë në ndonjë
rast.

5.2 Rekomandimet

1) Performanca e Audituesve dhe Drejtorit të Auditimit të Brendshëm duhet të jetë
specifike duke marrë parasysh disa kritere si cilat kanë qenë risqet më kërcënuese që janë
zbuluar nga auditimi dhe nëse evidentimi i tyre në kohë i ka kursyer bankës një kosto (apo
humbje) të caktuar, koha e nxjerrjes së raporteve dhe numri i raporteve brenda një viti, etj.
Një performancë bazuar në kriteret e mësipërme do të nxisë Auditimin e Brendshëm të jetë
më efektiv.
2) Bankat të krijojnë një model konceptual të madhësisë së Departamentit të Auditimit të
Brendshëm në mënyrë që numri i audituesve të justifikojë misionin e këtij funksioni dhe të
bankës gjithashtu, dhe të jetë në korrelacion me madhësinë e saj, shpërndarjen gjeografike,
centralizimin / decentralizimine funksioneve, etj.
3) Nga analiza e Auditimit të Brendshëm në bankat e nivelit të dytë rezultoi si defekt
mungesa e trajnimeve për audituesit, sidomos theksohej “trajnimi on job – pra në fushën që
auditohet”. Për audituesit e sektorit publik është i përcaktuar me ligj trajnimi i audituesve,
për rrjedhojë dhe për sistemin bankar është e nevojshme që audituesit të trajnohen në
mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos me trajnime në terren.
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4) T’i krijohet hapësira Auditimit të Brendshëm që të rrisë pavarësinë në rast kur ai ka
varësi direkte nga një prej Drejtuesve Ekzekutivë. Fakti që Departamenti i Auditimit të
Brendshëm mund të varet nga ta, cënon pavarësinë e auditimit. Gjithashtu miratimi i
buxhetit dhe pagave e shpërblimeve të audituesve nuk duhet të jenë nën autoritetin e
drejtuesve të Burimeve Njerëzore të cilët afektohen nga puna e audituesve të brendshëm.
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